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Araflt›rma Makalesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftli¤inde Yetifltirilen Siyah Alaca
S›¤›rlarda Akrabal› Yetifltirme Düzeyi ve Bunun Süt Verimi,
‹lkine Buza¤›lama Yafl› ve Buza¤› Ölümleri Üzerine Etkileri

Can UZMAY, Yavuz AKBAfi
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, ‹zmir - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 17.04.2002

Özet: Bu çal›flmada Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Siyah Alaca sürüsünde 1980-2000 y›llar› aras›nda do¤an 1535 buza¤›ya ait
akrabal› yetifltirme katsay›lar› hesaplanm›fl ve y›llar itibar›yla akrabal› yetifltirme düzeyindeki de¤iflim ortaya konmufltur. Ayr›ca
akrabal› yetifltirme düzeyinin ilk laktasyon 305 günlük süt verimi, ilkine buza¤›lama yafl› ve buza¤› ölümleri üzerine etkileri de
araflt›r›lm›flt›r.
‹ncelenen dönemde sürüde do¤an buza¤›lar›n ortalama akrabal› yetifltirme düzeyi % 1,89 olarak bulunmufltur. Akrabal› yetifltirme
düzeyi, buza¤›lar›n do¤um y›llar› dikkate al›nd›¤›nda, % 0 ile % 4,37 aras›nda dalgalanmalar göstermifltir. Ayr›ca son üç y›ll›k
dönemde (1998-2000) akrabal› yetifltirme düzeyinde düzenli bir art›fl söz konusudur. Y›llara göre buza¤›lar›n akrabal› yetifltirme
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düzeyi ile iflletme içinden gelen babalar›n oran› aras›nda do¤rusal bir iliflki bulunmufltur (R = 0,62).
Akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki her % 1’lik art›fla karfl›l›k ilk laktasyon 305 günlük süt veriminde 16,9 kg’l›k bir azal›fl, ilkine
buza¤›lama yafl›nda ise 2,8 günlük bir art›fl saptanm›flt›r. Ancak söz konusu iliflkiler istatistiksel olarak önemsizdir. Akrabal› yetifltirme
düzeyi ile buza¤› ölüm oranlar› aras›nda önemli bir iliflki oldu¤u belirlenmifltir. Akrabal› yetifltirilmeyen buza¤›larda (F = % 0) ölüm
oran› % 8,9 iken, özellikle F ≥ % 12,5 düzeyinde akrabal› yetifltirilmifl buza¤›larda bu oran›n % 17,8’e ç›kt›¤› saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Akrabal› yetifltirme, süt verimi, ilkine buza¤›lama yafl›, buza¤› ölümleri, Siyah Alaca

The Level of Inbreeding and Its Effects on Milk Yield, Age at First Calving and Calf
Mortality in Holstein Cattle Reared on the Agricultural Faculty Farm of Ege University
Abstract: In this study, the inbreeding coefficient of 1535 Holstein calves born on the Agricultural Faculty farm of Ege University
during the period 1980-2000 was calculated, and the change of inbreeding levels over the years was investigated. Furthermore, the
effects of inbreeding on first lactation 305-day milk yield, age at first calving and calf mortality were examined.
The mean inbreeding level of calves born in the investigated period was 1.89%. The level of inbreeding in the herd fluctuated from
0% to 4.37% according to the birth years of calves. Furthermore, over the last 3 years of the period (1998-2000) inbreeding
steadily increased. Over the years, it was estimated that a linear relationship (R2 = 0.62) existed between the inbreeding level and
the percentage of sires bred in the herd.
Estimates of inbreeding depression per 1% increase in inbreeding were -16.9 kg for milk yield, and 2.8 days for age at first calving.
These levels of depression, however, were not statistically significant. A significant relationship between inbreeding and calf mortality
was found. While calf mortality for non-inbred calves was 8.9%, it was 17.8% for calves with an inbreeding level ≥ 12.5%.
Key Words: Inbreeding, milk yield, age at first calving, calf mortality, Holstein

Girifl
Akrabal› yetifltirme ve olumsuz etkileri, süt
s›¤›rc›l›¤›nda üzerinde önemle durulan bir konudur.
Akrabal› yetifltirmenin etkisiyle genellikle verim
özelliklerinin düzeyinde azalma olmakta ve letal resesif

genlerin bir bireyde homozigot formda ortaya ç›kma
olas›l›¤› artmaktad›r. Aralar›nda akrabal›k iliflkisi olan
hayvanlar›n çiftleflmesini önleyici özel önlemler
bulunmad›¤› sürece, akrabal› yetifltirme tüm
populasyonlar için kaç›n›lmazd›r. Akrabal› yetifltirmenin
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düzeyi öncelikle populasyondaki dam›zl›k hayvanlar›n
efektif say›s›na ve uygulanan seleksiyonun yo¤unlu¤una
ba¤l›d›r.
Süt s›¤›rc›l›¤›nda yo¤un seleksiyon programlar›n›n
uygulanmas›, yapay tohumlama ve embriyo transferi gibi
yeni üreme tekniklerinin yayg›nlaflmas›, güvenilir genetik
tahminlemelerin yap›lmas› ve genetik potansiyeli yüksek
bireylerin yayg›n kullan›m› sonucu populasyonlarda
akrabal›k düzeyi artma e¤ilimi göstermektedir (1).
Bununla birlikte s›ralanan modern yetifltirme
yöntemlerinin yer almad›¤› sürülerde de populasyon
büyüklü¤ü ve çiftlefltirme flekillerine ba¤l› olarak akrabal›k
düzeyi art›fl gösterebilir. Nedeni ne olursa olsun sürüdeki
akrabal› yetifltirme düzeyini bilmenin ve kontrol etmenin
önemi aç›kt›r. Nitekim yo¤un seleksiyon programlar›n›n
uyguland›¤› hayvanc›l›¤› ileri ülkelerdeki süt s›¤›r›
populasyonlar›nda akrabal› yetifltirme düzeyi ve etkileri
düzenli olarak araflt›r›lmaktad›r.
Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde yap›lan çeflitli
araflt›rmalarda akrabal› yetifltirme düzeyindeki y›ll›k art›fl
oran› % 0,07- % 0,3 aras›nda saptanm›flt›r (1-5). Di¤er
yandan yap›lan çal›flmalar söz konusu populasyonlarda
ortalama akrabal› yetifltirme düzeyinin % 1,14 ile % 5,1
aras›nda de¤iflti¤ini ortaya koymaktad›r (2-4,6,7).
Bildirilen sonuçlar, aralar›ndaki iliflkinin yapay tohumlama
ile sa¤land›¤› çok say›da iflletmeyi kapsayan büyük
populasyonlarda saptanm›flt›r. Buna karfl›l›k sistemli
seleksiyon alt›nda 27 y›l kapal› tutulan Iowa State
Üniversitesi Siyah Alaca sürüsünde ortalama akrabal›
yetifltirme katsay›s›n›n % 19 düzeyine ç›kt›¤› bildirilmifltir
(8).
Bireylerin akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki art›fl,
akrabal› yetifltirmenin ekonomik öneme sahip özellikler
üzerine olumsuz etkisi nedeniyle önemlidir. Cassell (9),
akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki her % 1 art›fl için süt ve
ya¤ verimlerinin s›ras›yla 50 lb. (22,7 kg) ve 1,4 lb (0,6
kg) azald›¤›n›, ölüm oran›n›n akraba olmayan bireylere
göre % 2 artt›¤›n› bildirerek süt s›¤›rlar›nda akrabal›k
yetifltirme depresyonunu özetlemifltir.
Yap›lan çeflitli araflt›rmalarda akrabal› yetifltirme
katsay›s›ndaki her % 1 art›fla karfl›l›k süt veriminde genel
olarak 7,8 ile 55 kg aras›nda de¤iflen azalmalar
saptanm›flt›r (3,6,8,10-12). Örne¤in Miglior ve ark. (11)
akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki her % 1 art›fla karfl›l›k
ilk laktasyon süt, ya¤ ve protein verimlerinin s›ras›yla 25
kg, 0,9 kg ve 0,8 kg azalma gösterdi¤ini bildirmifltir.
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Thompson ve ark. (3), akrabal› yetifltirme katsay›s› % 1 % 6 aras›nda de¤iflen grupta akrabal› yetifltirme
katsay›s›n›n her % 1 art›fl›na karfl›l›k süt veriminde 35 kg
bir azalma bildirirken, bu azalma miktar›n›n, akrabal›k
düzeyi % 7 - % 10 aras›nda de¤iflen grupta 55 kg’a
ç›kt›¤›n› saptam›fllard›r.
Akrabal› yetifltirmenin üreme ve yaflama gücü
özelliklerini de olumsuz etkiledi¤i bilinmektedir. Smith ve
ark. (12) akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki % 1 art›fla
karfl›l›k ilkine buza¤›lama yafl›n›n (‹BY) 0,55 gün uzad›¤›n›
saptam›fllard›r. Thompson ve ark. (3) akrabal› yetifltirme
katsay›s› % 10’dan daha büyük olan bireylerde
buza¤›lama yafl›n›n akrabal› yetifltirilmeyen bireylere göre
25 gün daha uzayabilece¤ini, fakat yaklafl›k % 5
düzeyinde akrabal› yetifltirilmifl bireylerde ise buza¤›lama
yafl›n›n akrabal› yetifltirilmeyen bireylere göre 6 gün daha
k›sa oldu¤unu bildirmifltir. Ayn› çal›flmada akrabal›
yetifltirme düzeyindeki art›fla karfl›l›k yaflama gücünde
önemli bir gerilemenin oldu¤u ortaya konmufltur.
Hayvanc›l›¤› geliflmifl ülkelerde akrabal› yetifltirme
üzerinde önemle durulurken, ülkemizde uzun y›llard›r
dam›zl›k yetifltiricilik yap›lan sürülerde akrabal› yetifltirme
düzeyi ve etkileri konusunda yap›lan çal›flmalar azd›r. Bu
çal›flma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftli¤i’nde
yetifltirilen Siyah Alaca s›¤›rlar›n akrabal› yetifltirme
düzeylerini ortaya koymak ve akrabal› yetifltirmenin ‹BY,
ilk laktasyon 305 günlük süt verimi ve buza¤› ölümleri
üzerine etkisini araflt›rmak için gerçeklefltirilmifltir.

Materyal ve Metot
Araflt›rman›n materyalini Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Çiftli¤i’nde yetifltirilen Siyah Alaca s›¤›rlara ait
pedigri ve verim kay›tlar› oluflturmufltur. ‹flletmede 19802000 y›llar› aras›nda do¤an tüm buza¤›lar ve bunlar›n
pedigrileri incelemeye al›nm›flt›r.
Akrabal› yetifltirme katsay›lar›n›n hesaplanmas›nda,
büyük boyutlu akrabal›k matrislerinin h›zl› bir flekilde
çözümünü sa¤layan, Quaas (13)’a ait algoritman›n
kullan›ld›¤› FORTRAN dilinde yaz›lm›fl bir programdan
yararlan›lm›flt›r.
Babalar iflletme içinden veya d›fl›ndan gelifl durumuna
göre s›n›fland›r›lmak suretiyle, y›llar üzerinden ortalama
akrabal› yetifltirme düzeyi ile iflletme içi babalar›n oran›
aras›ndaki iliflki basit do¤rusal regresyon analiziyle
incelenmifltir.
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Çal›flmada ayr›ca akrabal› yetifltirmenin ilk laktasyon
305 günlük süt verimi, ‹BY ve buza¤› ölümleri üzerine
etkileri araflt›r›lm›flt›r. Akrabal› yetifltirme düzeyinin ilk
laktasyon 305 günlük süt verimi ve ‹BY üzerine etkisi,
Harvey (14)’e ait LSMLMW program› kullan›larak En
Küçük Kareler Yöntemine göre analiz edilmifltir. Söz
konusu iki ölçüt için oluflturulan do¤rusal modellerde yer
alan faktörler, Tablo 1’de verilmifltir.
Tablo 1. Akrabal› yetifltirme düzeyinin ilk laktasyon 305 günlük süt
verimi ve ‹BY üzerine etkisinin incelenmesinde kullan›lan
modellerde yer alan faktörler.
Özellik

Etkiler

‹BY

Akrabal› yetifltirme katsay›s›,
do¤um y›l›, do¤um mevsimi,
do¤um y›l› x do¤um mevsimi

‹lk laktasyon
305 günlük
süt verimi

Akrabal› yetifltirme katsay›s›,
buza¤›lama yafl›, buza¤›lama y›l›,
buza¤›lama mevsimi,
buza¤›lama y›l› x buza¤›lama mevsimi

Akrabal› yetifltirme katsay›s› modellerde iki farkl›
yaklafl›mla ele al›nm›flt›r. ‹lk yaklafl›mda akrabal›
yetifltirme katsay›s› F = % 0, % 0 < F < % 6,25, % 6,25
≤ F < % 12,5 ve F ≥ % 12,5 fleklinde gruplara bölünmek
suretiyle kesikli de¤iflken, di¤erinde ise sürekli de¤iflken
(regresyon terimi) olarak modele girmifltir. ‹lk yaklafl›mda
söz konusu gruplara ait ortalamalar üzerinden akrabal›k
düzeyinin etkileri araflt›r›lm›flt›r. Varyans analizine göre
gruplar aras›nda farkl›l›k bulunmas› durumunda gruplar
Duncan çoklu karfl›laflt›rma testi ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
‹kinci yaklafl›mda ise akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki her
% 1’lik art›fl›n gerek ‹BY’nda gerekse ilk laktasyon 305
günlük süt veriminde neden oldu¤u ortalama de¤iflimin
ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r.
Akrabal› yetifltirme düzeyi ile buza¤› ölümleri
aras›ndaki iliflki de iki farkl› yaklafl›mla ele al›nm›flt›r. ‹lk
yaklafl›mda ölü do¤an veya yaflam›n›n ilk bir ay› içerisinde
ölen buza¤›lar ile canl› kalan buza¤›lar›n akrabal›
yetifltirme düzeyleri aras›ndaki farkl›l›k incelenmifltir.
Akrabal› yetifltirme katsay›s› de¤erlerinin normal da¤›l›fl
göstermemesi nedeniyle, söz konusu iki grubun (ölü
buza¤› ve canl› buza¤› gruplar›) akrabal› yetifltirme
katsay›s› bak›m›ndan karfl›laflt›r›lmas›nda Mann-Whitney
testi uygulanm›flt›r. ‹kinci yaklafl›mda ise ölü ve canl›
buza¤›lar›n dört farkl› akrabal› yetifltirme düzeyi grubuna

da¤›l›m› ve farkl› akrabal› yetifltirme düzeyi gruplar›nda
yer alan buza¤›lar›n canl› veya ölü olma gruplar›na göre
da¤›l›m› iki yönlü frekans tablosu ile ortaya konmufltur.
Söz konusu frekans tablosundaki de¤erler kullan›larak
akrabal› yetifltirme düzeyi ile buza¤› ölümleri aras›nda bir
ba¤›ml›l›k olup olmad›¤› χ2 ba¤›ms›zl›k testi ile analiz
edilmifltir. Söz konusu istatistiksel analizler SPSS (SPSS
Inc., Chicago, USA) paket program› kullan›larak
yap›lm›flt›r.

Bulgular
Akrabal› yetifltirme düzeyi
Araflt›rmada ilk olarak 1980-2000 y›llar› aras›nda
iflletmede do¤an buza¤›lar›n do¤um y›llar›na göre
ortalama akrabal› yetifltirme düzeyleri ortaya konmufltur
(Tablo 2). Y›llara göre ortalama akrabal› yetifltirme
düzeyindeki dalgalanman›n nedenlerine ›fl›k tutmak
amac›yla, do¤an buza¤›lar›n babalar›na ait köken
s›n›fland›rmas› da ayn› tabloda verilmifltir. Söz konusu
dönemde iflletmede do¤an 1535 adet buza¤›n›n ortalama
akrabal› yetifltirme düzeyi % 1,89 ± 3,78’dir. ‹ncelenen
dönemde iflletmede do¤an hayvanlarda en yüksek akrabal›
yetifltirme düzeyine (% 4,37) 1989 y›l›nda ulafl›lm›flt›r.
Buna karfl›l›k 1984 ve 1987 y›llar›nda do¤an hayvanlar›n
hiç birinde akrabal› yetifltirme söz konusu de¤ildir.
‹flletmede do¤an buza¤›lar›n % 55’inde baban›n
iflletmenin kendi yetifltirdi¤i bo¤a, % 43’ünde ise baban›n
d›fl kökenli oldu¤u görülmektedir. Do¤an buza¤›lar›n %
2’sinde ise baba belli de¤ildir. D›fl kökenli babalar›n önemli
k›sm› baflka kamu çiftliklerinden sat›n al›nan erkek
dam›zl›klard›r. Yapay tohumlama uygulamas› s›n›rl›d›r.
Do¤an buza¤›lar›n sadece % 7’sinde baba yapay
tohumlama bo¤as›d›r. Y›llar üzerinden ortalama akrabal›
yetifltirme düzeyi (F) ile iflletme içi babalar›n oran› (X)
aras›nda F = 0,322 + 0,03 X fleklinde bir regresyon
eflitli¤i tahminlenmifltir (R2 = 0,62). Buna göre iflletme içi
babalar›n oran› bir birim yani % 1 artt›¤›nda akrabal›k
düzeyi 0,03 birim yani % 0,03 art›fl göstermektedir.
Buza¤›lar›n akrabal› yetifltirme düzeyi gruplar›na
da¤›l›m› incelendi¤inde (Tablo 3), % 58,6’s›nda akrabal›
yetifltirmenin söz konusu olmad›¤› saptanm›flt›r.
Buza¤›lar›n % 28,9’u akrabal› yetifltirme düzeyi
bak›m›ndan % 0 < F < % 6,25 grubunda, % 5,5’i %
6,25 ≤ F < % 12,5 grubunda, % 7’si ise F ≥ % 12,5
grubunda yer alm›flt›r.
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Tablo 2. Do¤um y›llar›na göre buza¤›lar›n ortalama akrabal› yetifltirme düzeyi (F) ve babalar›n kökenine göre oransal da¤›l›m.
Y›l

N

F

S

%

%

‹flletme içi

Babalar›n kökeni (%)
‹flletme d›fl›

1980

17

2,94

5,47

70,6

29,4

1981

39

2,56

4,96

84,6

15,4

1982

32

2,78

4,23

100,0

-

1983

42

1,04

2,25

40,5

59,5

1984

43

0,00

0,00

-

100,0

1985

59

3,30

5,51

49,2

50,8

1986

46

1,26

4,52

21,7

78,3

1987

34

0,00

0,00

-

100,0

1988

70

0,39

1,91

10,0

81,4

1989

57

4,37

5,06

78,9

21,1

1990

83

2,31

4,13

56,6

43,4

1991

91

0,50

2,05

29,7

67,0

1992

100

0,83

2,26

24,0

74,0

1993

96

2,39

3,95

50,0

45,8

1994

133

1,76

3,20

53,4

45,1

1995

101

1,79

3,82

54,5

42,5

1996

103

1,89

3,78

49,5

48,6

1997

98

2,21

3,94

63,3

36,7

1998

107

1,58

3,52

91,6

5,6

1999

88

2,43

3,83

98,9

1,1

2000

96

3,40

4,10

93,8

5,2

Genel

1535

1,89

3,78

55,0

43,0

S = standart sapma

Tablo 3. Buza¤›lar›n akrabal› yetifltirme düzeyi gruplar›na göre
da¤›l›m› ve gruplara ait ortalama akrabal› yetifltirme düzeyi.
Grup

N

%

F ± S (%)

F=%0
% 0 < F < % 6,25

900
443

58,6
28,9

0±0
1,86 ± 1,45

% 6,25 ≤ F < % 12,5
F ≥ % 12,5

84
108

5,5
7,0

7,08 ± 1,02
13,71 ± 1,27

Tablo 4. Akrabal› yetifltirme düzeyi gruplar›na göre ineklerin ilk
laktasyon 305 günlük süt verimi ortalamalar› (kg) ve akrabal›
yetifltirme düzeyinin ilk laktasyon 305 günlük süt verimi
üzerine regresyon katsay›s›.
Grup

F=%0

3

S = standart sapma

Akrabal› yetifltirme düzeyi ile ilk laktasyon 305
günlük süt verimi aras› iliflki
Akrabal› yetifltirme düzeyinin ilk laktasyon 305 günlük
süt verimi üzerine etkilerine iliflkin sonuçlar Tablo 4'de
verilmifltir. Akrabal› yetifltirme düzeyinin kesikli de¤iflken
olarak dikkate al›nd›¤› ilk yaklafl›mda, F = % 0, % 0 < F
< % 6,25, % 6,25 ≤ F < % 12,5 ve F ≥ % 12,5
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Kesikli

4

Sürekli

N

223

–
1
X ± Sx–
4504 ± 65

2

P
a

0,0086

b

% 0 < F < % 6,25

73

4098 ± 111

% 6,25 ≤ F < % 12,5

24

4399 ± 199

F ≥ % 12,5

22

4177 ± 189

Genel

342

4295 ± 189

Regresyon katsay›s›

342

-16,9 ± 13,6

ab
ab

0,2121

1 –
X ± S–x = En küçük kareler ortalamas› ve standart hatas›
2
F’in önemlili¤ine ait olas›l›k de¤eri
3
4

F modelde kesikli de¤iflken olarak yer alm›flt›r
F modelde sürekli de¤iflken olarak yer alm›flt›r

a, b

De¤iflik harfler tafl›yan ortalamalar aras›ndaki fark önemlidir (P < 0,05)
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gruplar›na ait ilk laktasyon 305 günlük süt verimi
ortalamalar› s›ras›yla 4504 kg, 4098 kg, 4399 kg ve
4177 kg olarak saptanm›flt›r. Varyans analizi sonucuna
göre akrabal› yetifltirme gruplar› aras›nda süt verimi
bak›m›ndan farkl›l›k (P < 0,01) saptanm›flt›r. Genel
olarak akrabal› yetifltirmenin söz konusu oldu¤u
gruplarda ilk laktasyon 305 günlük süt verimi, akrabal›
yetifltirilmeyen gruba göre daha düflüktür. Duncan testi
sonuçlar›, ilk laktasyon 305 günlük süt verimi bak›m›ndan
gruplar aras› farkl›l›¤›n, akrabal› yetifltirilmemifl grup (F =
% 0) ile düflük düzeyde akrabal› yetifltirilmifl grup (F < %
6,25) aras›ndaki farkl›l›kdan (P < 0,05) kaynakland›¤›n›
göstermektedir. Di¤er akrabal› yetifltirme gruplar›nda ise
akrabal› yetifltirme düzeyi artt›kça süt veriminde azalma
e¤ilimi görülmekle birlikte, aradaki farklar istatistiki
bak›mdan önemsizdir. ‹kinci yaklafl›m ile yap›lan
tahminleme, akrabal› yetifltirme katsay›s›ndaki her % 1
art›fla karfl›l›k 305 günlük süt veriminin 16,9 kg azald›¤›n›
ortaya koymufltur. Ancak bu iliflki istatistiksel bak›mdan
önemsiz bulunmufltur (Tablo 4).

Farkl› akrabal› yetifltirme gruplar›nda ‹BY’na ait
ortalamalar ve akrabal› yetifltirme düzeyinin ‹BY üzerine
regresyon katsay›s› Tablo 5’de yer almaktad›r. Akrabal›
yetifltirmenin olmad›¤› grupta (F = % 0) ‹BY 29,16 ay
iken en yüksek akrabal› yetifltirme düzeyine sahip grupta
(F ≥ % 12,5) ise 30,16 ay olarak tahminlenmifltir.
Akrabal› yetifltirme gruplar›na ait ‹BY düzeyleri aras›ndaki
farkl›l›klar istatistiksel olarak önemsiz bulunmufltur
(Tablo 5).
Tablo 5. Akrabal› yetifltirme düzeyi gruplar›na göre ineklerin ‹BY
ortalamalar› (ay) ve akrabal› yetifltirme düzeyinin ‹BY üzerine
regresyon katsay›s›.

3

Kesikli

4

Sürekli

N

F=%0
% 0 < F < % 6,25
% 6,25 ≤ F < % 12,5
F ≥ % 12,5

273
92
27
32

29,16
29,49
30,53
30,16

Genel

424

29,83 ± 0,41

Regresyon katsay›s›

424

0,093 ± 0,054

1 –
2
3
4

–
1
X ± S–x
±
±
±
±

X ± S–x = En küçük kareler ortalamas› ve standart hatas›
F’in önemlili¤ine ait olas›l›k de¤eri
F modelde kesikli de¤iflken olarak yer alm›flt›r
F modelde sürekli de¤iflken olarak yer alm›flt›r

0,34
0,55
0,89
0,79

Akrabal› yetifltirme düzeyi ile buza¤› ölümleri aras›
iliflki
Canl› do¤an ve ilk bir ay› canl› olarak tamamlayan
buza¤›lar›n ortalama akrabal› yetifltirme düzeyi (F = %
1,79), ölü do¤an veya do¤um sonras›nda ölen buza¤›lara
(F = % 2,66) göre daha düflük bulunmufltur (Tablo 6).
Söz konusu iki grup aras›nda saptanan bu fark
istatistiksel bak›mdan önemlidir (P < 0,001).
Tablo 6. Buza¤›lardan canl› kalanlar ile ölü do¤an veya ilk bir ay içinde
ölenlerin ortalama akrabal› yetifltirme düzeyi (F).

Buza¤› canl›
Buza¤› ölü

Akrabal› yetifltirme düzeyi ve ‹BY aras› iliflki

Grup

Akrabal› yetifltirme düzeyindeki her % 1 art›fl›n
‹BY’nda ortalama 2,8 günlük (0,093 ay) bir uzamaya
neden oldu¤u saptanm›flt›r. Akrabal› yetifltirme düzeyine
ba¤l› olarak ‹BY’nda bir art›fl e¤ilimi bulunmakla beraber
bu iliflki istatistiki olarak önemsizdir.

2

P

0,3283

0,0865

N

F (%)

1365
170

1,79
2,66 b

a

S (%)
3,7
4,4

S = Standart sapma
a, b

Mann-Whitney testine göre gruplar aras› fark önemlidir
(P = 0,001)

Buza¤› ölümleri bak›m›ndan verilen bu genel
sonuçlardan sonra farkl› akrabal› yetifltirme düzeyine
sahip gruplarda buza¤› ölümleri incelenmifl, sonuçlar
Tablo 7’de verilmifltir. En düflük buza¤› ölüm oran› % 8,9
ile akrabal› yetifltirilmeyen (F = % 0) grupta
bulunmufltur. Akrabal› yetifltirmenin söz konusu oldu¤u
di¤er 3 grupta ise (% 0 < F < % 6,25, % 6,25 ≤ F < %
12,5 ve F ≥ % 12,5) ölüm oranlar› s›ras›yla % 13,8, %
11,9 ve % 17,8 olarak saptanm›flt›r. Bu durum akrabal›
yetifltirme düzeyi ile ölüm oranlar› aras›nda pozitif bir
iliflkiyi yans›tmaktad›r.
Akrabal› yetifltirme düzeyi ile canl› do¤um ve yaflama
gücü aras›ndaki ba¤lant› bir di¤er yönüyle incelendi¤inde,
canl› do¤an ve bir aydan fazla yaflayan buza¤›lar›n akrabal›
yetifltirme düzeyi gruplar›na (F = % 0, % 0 < F < %
6,25, % 6,25 ≤ F < % 12,5 ve F ≥ % 12,5) göre
da¤›l›mlar› s›ras›yla % 60,1, % 28,0, % 5,4 ve % 6,5,
ölü do¤an veya bir ay içinde ölen buza¤›lar›n söz konusu
gruplara da¤›l›mlar› ise % 47,1, % 35,9, % 5,9, % 11,2
olarak saptanm›flt›r. Bireylerin akrabal› yetifltirme
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Tablo 7. Akrabal› yetifltirme düzeyi ile buza¤› ölümleri aras› ba¤›ml›l›k1.
Grup

Canl›

Ölü

Toplam

F=%0

N
Sat›r %
Sütun %

820
% 91,1
% 60,1

80
% 8,9
47,1

900

% 0 < F < % 6,25

N
Sat›r %
Sütun %

382
% 86,2
% 28,0

61
% 13,8
% 35,9

443

% 6,25 ≤ F < % 12,5

N
Sat›r %
Sütun %

74
% 88,1
% 5,4

10
% 11,9
% 5,9

84

F ≥ % 12,5

N
Sat›r %
Sütun %

89
% 82,4
% 6,5

19
% 17,6
% 11,2

108

Toplam

N
Sat›r %
Sütun %

1365
% 88,9
% 100,0

170
% 11,1
% 100,0

1535
% 100

1 2

2

χ testi ile analiz edilmifltir (χ = 12,35, P = 0,006)

katsay›s›na göre akrabal› yetifltirme gruplar›na da¤›l›m›n›n
buza¤› ölümleri ile iliflkili olup olmad›¤› test edilmifl ve
istatistiksel olarak önemli (P < 0,01) bir ba¤›ml›l›¤›n
oldu¤u saptanm›flt›r.

Tart›flma
Çal›flmada, incelenen sürüde akrabal› yetifltirme
düzeyinin genel olarak düflük oldu¤u ve y›llara göre
dalgalanma gösterdi¤i saptanm›flt›r. Do¤an buza¤›lar›n
büyük bir bölümünün akrabal› yetifltirilmemifl (F = % 0
olanlar % 59) veya düflük düzeyde akrabal› yetifltirilmifl (F
< % 6,25 olanlar % 29) oldu¤u görülmektedir. Bu
durum büyük ölçüde, iflletmeye belirli dönemlerde
d›flar›dan, sürü ile akrabal›k iliflkisi bulunmayan, do¤al
afl›m bo¤alar›n›n al›nmas›n›n veya yapay tohumlama
uygulamas›n›n bir sonucudur. Nitekim sürüde do¤an
buza¤›lar›n yaklafl›k % 43’ünde baba iflletme d›fl›ndand›r
(% 36 do¤al afl›m + % 7 yapay tohumlama). Di¤er
yandan son y›llarda a¤›rl›kl› olarak iflletme içinde
yetifltirilen bo¤alar›n kullan›lmas› sonucu akrabal›
yetifltirme düzeyinde bir art›fl gözlenmifltir. Genel olarak
iflletme içi babalar›n oran›ndaki art›flla akrabal›k düzeyinin
önemli ölçüde yükseldi¤i saptanm›flt›r. Nitekim kapal›
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populasyonlarda akrabal› yetifltirmenin yüksek düzeylere
ç›kt›¤› bilinmektedir (8).
Küçük populasyonlarda akrabal› yetifltirme düzeyinin
h›zl› bir flekilde yükselmesini önleyebilecek di¤er iki
uygulama, çiftlefltirmelerde akrabal› yetifltirmeye karfl›
genel bir kontrolün sa¤lanmas› ve sürüde az say›da
baban›n yo¤un olarak kullan›lmas›ndan kaç›n›lmas›d›r.
Çiftlefltirmeler yak›ndan incelendi¤inde, sürüde belirli
yak›nl›kta bireylerin çiftlefltirilmifl olmas›, bu yönde
sistemli bir kontrol olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Tablo
3’te görülece¤i gibi her akrabal› yetifltirme grubunda
akrabal› yetifltirme katsay› ortalamas› daha çok grup alt
s›n›r›na yak›nd›r. Bu durum % 6,25 ve % 12,5
düzeylerinde akrabal›¤a yol açan çiftleflmelerin yayg›n
oldu¤unu göstermektedir. Akrabal› yetifltirme düzeyinin
% 6,25 oldu¤u durumda çiftleflen bireyler aras›ndaki
akrabal›k iliflkisi, bireylerden birinin babas› ile di¤erinin
dedesinin ortak olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Akrabal›
yetifltirme katsay›s› % 12,5 düzeyinde olan bireyler ise
üvey kardefller aras› çiftlefltirmeler sonucu do¤mufllard›r.
Di¤er yandan ayn› dönemde sürüde belirli say›da baba
bulundurulmas› ve babalar›n genelde sürüde uzun süre
tutulmamas› akrabal› yetifltirmenin düflük düzeylerde
seyretmesine katk›da bulunmufltur.
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Akrabal› yetifltirme düzeyine ba¤l› olarak ilk laktasyon
süt veriminde saptanan düflüflün seyri düzensizlik
göstermifltir. Bu düzensizlik en düflük akrabal› yetifltirme
düzeyine sahip grubun (% 0 < F < % 6,25), daha yüksek
akrabal› yetifltirme düzeyine sahip iki gruba göre
ortalama süt veriminin daha düflük tahminlenmesinden
kaynaklanm›flt›r. ‹kinci grubun ortalamas›n›n düflüklü¤ü,
gruplar aras›nda bir farkl›l›¤›n oluflmas›na da yol açm›flt›r.
Di¤er yandan regresyon analizinde saptanan akrabal›
yetifltirme düzeyindeki art›flla ilk laktasyon süt
verimindeki azalma e¤ilimi önemli olmamakla birlikte
düzey olarak bu konuda yap›lm›fl di¤er çal›flmalarda elde
edilen bulgular› destekler niteliktedir (3,4,6-8,10-12).
Akrabal› yetifltirme düzeyindeki art›fla ba¤l› olarak
‹BY’nda bir gecikme e¤ilimi söz konusudur (her % 1’lik
art›fla karfl›l›k 2,8 gün). Söz konusu iliflkinin incelendi¤i
çeflitli araflt›rmalarda da ayn› do¤rultuda sonuçlar
saptanm›flt›r (3,12).

Akrabal›
yetifltirilmifl
buza¤›larda
akrabal›
yetifltirilmeyenlere göre ölüm oranlar› daha yüksek
bulunmufltur ve akrabal› yetifltirme düzeyi ile buza¤› ölüm
oranlar› aras›nda bir iliflki vard›r. Çünkü akrabal›
yetifltirme sonucu letal veya semi letal genler etkisini
gösterebilmekte, bunun sonucu olarak akrabal› yetiflmifl
bireyler do¤um öncesi ve do¤umu izleyen çeflitli
dönemlerde yaflamlar›n› yitirebilmektedir (15).
Sonuç olarak sürüde düflük düzeyde akrabal›
yetifltirmenin sözkonusu oldu¤u, bu düzeyin y›llara göre
% 0 ile % 4,37 aras›nda de¤iflim gösterdi¤i, akrabal›
yetifltirmenin buza¤› ölümlerini yükseltti¤i, önemli
olmamakla birlikte 305 günlük süt verimini azaltma
yönünde etki gösterdi¤i ve yine önemli olmamakla birlikte
‹BY’n›n uzamas›na neden oldu¤u saptanm›flt›r. Bu
sonuçlar süt s›¤›r› populasyonlar›nda akrabal› yetifltirme
düzeyinin izlenmesi ve kontrol edilmesinin gereklili¤ini
desteklemektedir.
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